
# Giao thức I2C:

Giao thức I2C là chuẩn giao tiếp đồng bộ được Phillips phát triển, đặc điểm của chuẩn giao tiếp này là chỉ cần dùng 2 dây nhưng có thể giao tiếp với nhiều nhất là 127 thiết bị, đồng thời chuẩn I2C cũng được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp giữa các cảm biến, chip nhớ.

Đặc điểm:


Gồm 2 dây SDA (serial data) và dây SCL (serial clock), dây data để truyền dữ liệu, còn dây clock để đồng bộ giữa 2 thiết bị và tạo xung nhịp cho giao tiếp, xung nhịp của I2C có các mức là 100kHz hoặc 400kHz, chế độ fast mode I2C có thể lên đến 1MHz, high speed mode 3.4MHz, ultra fast mode lên đến 5MHz.

Thiết kế của phần cứng I2C là thiết kế cực hở (open drain) nên mỗi dây SDA và SCL cần được kéo lên cao bằng một điện trở khoảng 2.2k đến 10k, thiết kế này chỉ cho điều khiển mức điện áp xuống 0 nên bắt buộc phải có trở kéo, tuy vậy ta có thể kéo điện trở lên bằng mức mà mình mong muốn thay vì phải chuyển mức điện áp. Các module bán sẵn thường có kéo trở từ trước.




Khi I2C hoạt động, các thiết bị được nối vào cùng một đường dây, mỗi thiết bị sẽ có một địa chỉ riêng 7 bitsr45tt trong khoảng từ 0000000 – 1111111 (0x00 – 0xFE), tuy nhiên chính thức chỉ có 112 địa chỉ có thể sử dụng, ngoài ra còn có chế độ địa chỉ 10 bits.

Khi I2C hoạt động, một thiết bị sẽ đóng vai trò là master, điều khiển quá trình giao tiếp và phát clock, còn một thiết bị sẽ đóng cai trò slave, nhận và trả lại tín hiệu điều khiển từ master.



Quá trình truyền nhận của giao thức I2C:



Trạng thái bắt đầu:

Khi bắt đầu truyền, master sẽ kéo chân SDA xuống low, sau đó kéo SCL xuống low 1chu kì để báo hiệu việc bắt đầu truyền tin.

Sau đó, master truyền 7 bit địa chỉ của thiết bị cần kết nối + 1 bit R/W để cho biết mình đang cần đọc hay ghi dữ liệu, trong trường hợp ban đầu thường là bit 0.

Sau khi truyền xong bit địa chỉ, master sẽ chờ cho slave nhận được thông tin và trả về bit dữ liệu ACK (đã nhận được, thực hiện thành công), nếu hết thời gian timeout mà chưa nhận được tín hiệu trả về thì master sẽ báo timeout.

Trạng thái truyền tin:

Sau khi truyền được địa chỉ, một kết nối được tạo lập giữa master và slave, lúc này master sẽ truyền các byte dữ liệu qua slave để thực hiện, ứng với mỗi xung clock trên SCL sẽ là một bit dữ liệu truyền qua SDA,( sau khi truyền master sẽ chờ tín hiệu ACK, ACK này có thể là kết quả đo đạc của cảm biến, etc,…) trả về để xác nhận truyền thành công, nếu không nhận được ACK master sẽ cho là đã xảy ra lỗi.

Trạng thái STOP:


Để kết thúc truyền tin master kéo SCL lên cao trước sau đó kéo SDA lên cao sau.

\*Câu hỏi: Nếu như khi đang truyền data mà có một master nữa muốn truyền data thì chuyện gì sẽ xảy ra?


I2C trên STM32

Trong thực tế, I2C thường được sử dụng cho các cảm biến có nhiều chế độ, thanh ghi, do đó cách sử dụng giao thức này thường khá phức tạp.

Tạo project



Set up I2C như sau:




Về Stm32f103c8t6 có hỗ trợ I2C standard và fast mode, standard speed có clock là 100kHz, fast mode có clock là 400kHz

Giờ thì generate code và ta có cấu hình I2C được set up như sau:

Struct hi2c1 kiểm soát I2C 1:



Hàm setup các giá trị của I2C 1:



Một số hàm HAL cần biết cho giao thức I2C:

HAL\_I2C\_Master\_Transmit(I2C\_HandleTypeDef \*hi2c, uint16\_t DevAddress, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t Timeout) :

Hàm này là hàm truyền byte từ master sang slave, gồm các biến:

I2C\_HandleTypeDef \*hi2c: Tham trị trỏ đến đối tượng i2c đang xét đến.

uint16\_t DevAddress: Địa chỉ slave 7 bits được kết nối đến dịch trái or với bit read/write, trong hầu hết trường hợp, để đọc ta thêm bit 0 vào cuối, để write ta thêm bit 1.

uint8\_t \*pData: pointer trỏ đến data cần được gửi đi.

uint16\_t Size: Kích thước data cần gửi đi.

uint32\_t Timeout: timeout của master, tính theo đơn vị mili giây.

\*Chú ý: Hàm này và các hàm khác đều trả về kiểu HAL\_StatusTypeDef

Ví dụ:

uint8\_t data[2] = {0xFF,0xAB};

HAL\_I2C\_Master\_Transmit(&hi2c1, (uint16\_t) 0xD0, (uint8\_t \*) pData, 2, 100);

Gửi 2 byte 0xFF, 0xAB đến slave ở địa chỉ 0x68 (0xD0 = 0x68<<1 | 0), yêu cầu đọc (bit 0), timeout 100ms.

HAL\_I2C\_Master\_Receive(I2C\_HandleTypeDef \*hi2c, uint16\_t DevAddress, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t Timeout)

Hàm này là hàm nhận data của master, khi được gọi nó sẽ chờ cho slave từ địa chỉ DevAddress gửi data đến, lưu Size byte vào các ô nhớ địa chỉ của \*pData trỏ tới.

Tương tự, các hàm

HAL\_I2C\_Slave\_Transmit(I2C\_HandleTypeDef \*hi2c, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t Timeout)

HAL\_I2C\_Slave\_Receive(I2C\_HandleTypeDef \*hi2c, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t Timeout)

Thực hiện các tác vụ tương ứng với các hàm trên cho chế độ Slave.

HAL\_I2C\_IsDeviceReady(I2C\_HandleTypeDef \*hi2c, uint16\_t DevAddress, uint32\_t Trials, uint32\_t Timeout)

Hàm này kiểm tra xem device ở địa chỉ DevAdress có hoạt động không, trong đó Trials là số lần thử kết nối lại. Nếu hàm thực hiện thành công sẽ trả về HAL\_OK


Ví dụ: if(HAL\_I2C\_IsDeviceReady(hi2c1, (uint16\_t) 0xD0, 3, 1000) == HAL\_OK){

}

\*Bài tập: Viết hàm scanI2C() thực hiện việc tìm tất cả các thiết bị có trong mạng I2C và in kết quả ra serial port.

Ví dụ thực tế:

MPU6050:



Đây là loại cảm biến gia tốc kế và con quay hồi chuyển và cảm biến nhiệt độ 3 trong một với giá rẻ, dễ sử dụng và cho hiệu quả tốt, được ứng dụng trong điện thoại, drone rất nhiều.

Cảm biến này sử dụng giao thức I2C, trong các loại drone người ta hay sử dụng giao thức SPI do tốc độ cao hơn, nhưng với lý do học tập ta sẽ xài I2C :3

1. Datasheet:

Datasheet của cảm biến: <https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>


Danh sách thanh ghi: <https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Register-Map1.pdf>

Chỉ cần hai món này là các bạn có thể code được rồi.

Board MPU6050 bán sẵn trên thị trường đã có kéo trở lên nên chỉ cần kết nối SCL – SCL, SDA – SDA và không quên nối nguồn là dùng được.

1. Quy trình đọc dữ liệu:

Theo datasheet, timing protocol I2C của MPU6050 như sau:



Có thể thấy đây là giao thức I2C khá bình thường, tốc độ tối đa có thể đạt được là 400kHz.

Phần lớn các IC sử dụng kết nối I2C đều có một hệ thống thanh ghi phức tạp (ví dụ IC DS1307, ROM,…) để truy cập các thanh ghi này, các IC thường có thêm một bộ địa chỉ thanh ghi.

Sau khi thiết lập kết nối với cảm biến, cảm biến sẽ tự hiểu là byte data tiếp theo sẽ là địa chỉ thanh ghi và truy cập vào trong thanh ghi.

Ví dụ:

#define PWR\_MGMT\_1 0x6B

uint8\_t d[2];

uint8\_t device\_address =0xD0;


d[0] = PWR\_MGMT\_1;

d[1] = 0;

while(HAL\_I2C\_Master\_Transmit(&hi2c1,(uint16\_t)device\_address , (uint8\_t \*)d, 2, 1000) != HAL\_OK);

Câu lệnh này ghi vào thanh ghi PWR\_MGMT\_1 giá trị 0x00, câu lệnh while đảm bảo lặp lại việc ghi dữ liệu cho đến khi thành công.

Để setup và sử dụng MPU6050 ta cần tham khảo Register Map và Datasheet:



=)) cảm giác khá là đau đầu đúng không, thực sự mà nói thì datasheet của con MPU6050 này không thực sự tốt lắm, nhưng không sao, quy trình thực hiện như sau:

Khởi động cảm biến

Khởi tạo cảm biến

(PWR\_MGMT\_1)

Chọn mode buffer I2C

(USER\_CTRL)

Tùy chỉnh tầm đo Gyro

(GYRO\_CONFIG)

Tùy chỉnh tầm đo cho Accel

(ACCEL\_CONFIG)

Khởi động ngắt cảm biến

(INT\_ENABLE)

Setup Sample rate

(SMPRT\_DIV)

Các giá trị và thanh ghi này các bạn có thể tham khảo trong Register Map, tuy nhiên các bạn có thể sử dụng các setup mà các bạn thấy trong các code Arduino, nhưng bây giờ có lẽ các bạn đã hiểu tại sao lại làm vậy =))

Các giá trị mình sử dụng:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thanh ghi | Địa chỉ thanh ghi | Giá trị cần ghi |
| PWR\_MGMT\_1 | 0x6B | 0x00 |
| SAMPLE\_RATE | 0x19 | 0x07 |
| GYRO\_CONFIG | 0x1B | 0x1B |
| ACCEL\_CONFIG | 0x1C | 0x00 |
| INT\_ENABLE | 0x38 | 0x01 |
| USER\_CTRL | 0x6A | 0x00 |

Vậy là chúng ta đã setup xong MPU6050, bước tiếp theo là đọc dữ liệu từ cảm biến:

MPU6050 có một bộ ADC 16 bit nên data trả về là 1 số nguyên 16 bits, mà I2C chỉ gửi theo byte, chính vì vậy cần phải đọc 2 byte cao và thấp sau đó ghép chúng lại theo công thức:

Data = (Byte cao <<8|byte thấp)/trọng số.

Trong đó trọng số tùy thuộc vào loại cảm biến và tầm đo của cảm biến đã được config.

Đồng thời MPU6050 có chế độ ACK liên tục, tức khi ta đọc một thanh ghi trong bộ thanh ghi dữ liệu, lần lượt các thanh ghi sẽ đưa dữ liệu về cho master. Dữ liệu bao gồm các thành phần theo thứ tự:

* Dữ liệu gia tốc theo 3 trục x,y,z, mỗi trục gồm 2 bytes, tổng cộng 6 bytes.
* Dữ liệu cảm biến nhiệt độ, 2 bytes.
* Dữ liệu cảm biến con quay hồi chuyển theo 3 trục mỗi trục 2 bytes, tổng công 6 bytes.

Như vậy khi ta đọc thanh ghi đầu tiên của gia tốc kế, cảm biến sẽ trả về tổng cộng 14 bytes.

Ví dụ:


uint8\_t data[14];

float Acc\_x;

while(HAL\_I2C\_Master\_Transmit(&hi2c1,(uint16\_t)0xD0, 0x3B, 1, 1000) != HAL\_OK);

while(HAL\_I2C\_Master\_Receive(&hi2c1,(uint16\_t)0xD0, data,14, 1000) != HAL\_OK);

Acc\_x = (int16\_t)(data[0] << 8 | data[1]); // chú ý là giá trị của gia tốc có thể âm.



\*Bài tập: Viết code cho MPU6050 trên board Chicken, gửi data về serial port.